|  |  |
| --- | --- |
| **UBND THỊ XÃ CAI LẬY**PHÒNG GDĐT TX. CAI LẬY**MA TRẬN****ĐỀ 1****GV: ÂU VĂN KHẮP** | **KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP THỊ XÃ****TRUNG HỌC CƠ SỞ, NĂM HỌC 2022 - 2023**Môn: **ĐỊA LÍ**Thời gian: **150 phút** *(không kể thời gian giao đề)*Ngày thi: 31/01/2023*(Đề thi có 02 trang, gồm 6 câu)* |

**KHUNG MA TRẬN ĐỀ 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cấp độ** **Tên chủ đề** | **Thông hiểu** | **Vận dụng thấp** | **Vận dụng cao**  |
| **Chủ đề 1:** Địa lí tự nhiên Việt Nam | -Trình bày những đặc điểm chính về tự nhiên của Đồng bằng sông Hồng.-Trình bày những đặc điểm chính về địa hình của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ. | -Vì sao tính chất nhiệt đới của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ bị giảm sút mạnh mẽ.-Tính lưu lượng dòng chảy trung bình cả năm của sông Hồng và nhận xét về chế độ nước sông Hồng |  |
| ***Số câu :2******30% - 6,0 đ*** | ***Số câu :1******50% - 3,5đ*** | ***Số câu :1******50%- 2,5 đ*** |  |
| **Chủ đề 2**:Địa lí dân cư |  | -Xác định vùng có mức độ tập trung dân cư đông nhất nước ta và giải thích. | -Phân tích ảnh hưởng của dân số đông đến sự phát triển kinh tế - xã hội, tài nguyên của vùng.-Nhận xét cơ cấu và sự thay đổi cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của nước ta. |
| ***Số câu:1*** ***15% - 3,0 đ*** |  | ***Số câu:0,4******41,7%- 1,25 đ*** | ***Số câu:0,6******58,3%- 1,75 đ*** |
| **Chủ đề 3**Địa lí kinh tế |  | -Nhận xét tình hình phát triển và phân bố ngành thủy sản nước ta giai đoạn 2000 – 2007.Tính sản lượng lúa bình quân đầu người qua các năm | -Vẽ biểu đồ thể hiện rõ nhất tốc độ tăng dân số, sản lượng lúa và sản lượng lúa bình quân đầu người ở nước ta.-Nhận xét sự gia tăng dân số, sản lượng lúa và sản lượng lúa bình quân đầu người. |
| ***Số câu: 2******35%-7,0 đ*** |  | ***Câu số 1,3******50%-3,5 đ*** | ***Câu số 0,7******50%-3,5 đ*** |
| **Chủ đề 4*****Địa lí các vùng kinh tế*** | -Trình bày những thuận lợi và khó khăn trong phát triển ngư nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. |  | -So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm giữa hai vùng Trung du miền núi Bắc bộ và Tây Nguyên và giải thích sự khác nhau đó. |
| ***Số câu:1*** ***20% - 4,0 đ*** | ***Số câu :0,5******50%- 2,0 đ*** |  | ***Số câu :0,5******50%- 2,0 đ*** |
| ***Tổng số câu:6******TSĐ :20,0 đ******Tỉ lệ :100%*** | ***Số câu :1,5******Số điểm: 5,5 đ******27,5 %*** | ***Số câu :2,7******Số điểm:7,25 đ******36,25 %*** | ***Số câu :1,8******Số điểm:7,25******36,25 %*** |